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Хайдарова Насиба Адхамовна
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nasiba1701@mail.ru
+998 93 630 59 19, +998 91 602 19 69
Аннотация. В статье на материале исторической трилогии писателя-романиста
В.Г.Яна (Янчевецкого) выводится концепт «огонь» и его трансформация в национальных
картинах мира. Столкновение трех национальных картин мира приводит к образованию
дискурсивно активной среды, благодаря которой реконструируется фрагмент
национального образа мира.
Ключевые слова. Концепт, концептосфера, дискурс, дискурсивно активная среда,
пространственные координаты, национальная картина мира, символ, образ,
трансформация.
В.ЯННИНГ НАСР ДИСКУРСИДА “ОЛОВ” КОНЦЕПТИ
(ТАРИХИЙ ТРИЛОГИЯ МАТЕРИАЛИ АСОСИДА)
Хайдарова Насиба Адхамовна
Андижон давлат университети
Рус тили ва адабиёти кафедраси таянч доктаранти
Аннотация. Мақолада В.Г.Яннинг (Янчевецкий) тарихий трилогияси материалида
“олов” концепти ажратилиб, у оламларнинг миллий тасвирларидаги трансформацияси
кўрсатилади. Уч турдан ташкил топган оламларнинг миллий тасвирлари ўзаро
тўқнашиши натижасида дискурс-фаол муҳит юзага келади ва натижада оламнинг миллий
тасвирининг фрагменти реконструкцияланади.
Калит сўзлар. Концепт, концептосфера, дискурс, дискурс-фаол муҳит, маконнинг
координаталари, оламнинг миллий тасвири, рамз, образ, трансформация.
THE CONCEPT OF "FIRE" IN THE PROSE DISCOURSE OF V.YAN
(ON THE MATERIAL OF THE HISTORICAL TRILOGY)
Khaydarova Nasiba Adhamovna
Andizhan State university Teacher of the department of Russian language and literature
nasiba1701@mail.ru
Abstract: The article on the material of the historical trilogy of the novelist V.G. Yan
(Yanchevetsky) reveals the concept of “fire” and its transformation in national pictures of the
world. The clash of three national pictures of the world leads to the formation of a discursively
active environment, due to which a fragment of the national image of the world is reconstructed.
Key words. Concept, conceptual sphere, discourse, discursively active environment, spatial
coordinates, national world view, symbol, image, transformation.
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Выявление отдельных, ментально важных и культурно значимых единиц, как
например, концепт, а также их реконструкция в контексте авторской
концептосферы, биографического и художественного дискурсов – одна из основных
задач рассмотрения текста художественной литературы в свете проблем его
когнитивных возможностей. Благодаря современным подходам в рассмотрении
текста, как локализации (сосредоточие) концептов и их «потенций»[3,c.12] с
использованием терминологического аппарата и теоретического базиса смежных с
литературоведением
антропоцентических
наук
(конгитивная
лингвистика,
лингвокультурология), мы можем смоделировать фрагмент национальной картины
мира, а также определить ценностную ориентацию того или иного народа,
отраженную,
сквозь
призму
индивидуально-авторского
мировидения,
зафиксированную в тексте произведения. В данной работе, на материале
исторической трилогии - романов «Чингиз Хан», «Батый» и «К «Последнему морю»
историка-романиста В.Г.Яна (Янчевецкого), мы рассмотрим концепт «огонь»,
значение которого в зависимости от того, в какой дискурсивно активной среде он
находится, видоизменяется: расширяется, или наоборот, сужается [5,с.35]. Это
зависит от следующих «факторов» текстового пространства:
а) национальная картина мира.
В трех романах автор моделирует фрагменты трех национальных картин
мира: славянской, восточной и монгольской. Концепт «огонь» функционирует в
каждой из перечисленных, но с разным «арсеналом» значений. Коннотации,
ассоциации и слова - ассоциаты, приближенные к концепту «огонь», национальнокультурные оценки и. т. д.- это все учитывается при рассмотрении концепта. Три
картины мира – это три дискурса, т.е. активные пространства, в которых реализуется
концепт «огонь»;
б) мифологический и религиозный контекст.
Огонь, как стихия-первообраз почти во всей мировой мифологии, религии и
язычестве, связан с сакральным мировидением того или иного народа. Концепт
«огонь» будучи «свернутым» текстом [6,с.46] предполагает расшифровку и
декодирование, которое возможно благодаря привлечению дополнительных,
сопутствующих контекстов;
в) пространственные координаты и место локализации.
Одна из особенностей исторической трилогии, как жанра, в том, что герои (а
следственно и читатель) постоянно находится в каких-либо конкретных (реальных)
или абстрактных (ирреальных) пространствах. Это могут быть как отдельно взятые
города, так и страны, целые континенты. Учитывая то, что описываемое явление в
романах – это военные действия средних веков, мы можем логически предположить,
что одним из скрытых составных элементов этих действий будет концепт «огонь»
(костер). Более того, концепт «огонь», или его динамическая реализация в тексте –
разожженный костер – переходит в статус концепции, своеобразной философии в
национальном мышлении.
Рассмотрим на конкретных примерах «дом бытия» [8,с.154] концепта «огонь»:
«Приходи к огню, садись! – пригласил хозяин. Гость, однако, не опустился на ковер… - Ты
кто? - спросил, не подымая глаз, Джелаль эд-Дин – Степняк… - Кочуешь со скотом или
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промышляешь иным?... – Я стригу бороды караванным купцам… Такой ответ, по
степным обычаям, был грубостью…» [9,с.19]. Из примера видно, что место, где горит
огонь, является священным и предполагает определенный, традиционноканонический набор слов, жестов – этикета. Здесь же автор продолжает: «…При
встрече у костра с незнакомыми, даже бедно одетыми, все становятся равными,
обмениваются вопросами вежливости: о здоровье, о состоянии стад, о дальности дороги.
Туркмен, очевидно, искал ссоры…» [9,с.19]. Вторая часть отрывка представляет собой
авторскую развернутую сноску-определение национальной специфики «КосмоПсихо-Логоса» [1,c.54], акцентируя внимание на то, что «даже незнакомые и бедно
одетые» становятся равными. «Власть огня», как первостихии, предполагает
равенство. Грубый по «степным обычаям» ответ произносится после того, как
Джелаль-эд-Дин (Мангуберды-Х.Н.) «спросил, не подымая, глаз», что указывает на его
небрежное отношение к вошедшему в юрту новому гостю, он забывает, что перед
огнем «все равны» и ведет себя «не на равных». В то же время, вошедший гость «не
опустился на ковер» перед огнем, как это принято «по степным обычаям». Здесь мы
можем обратить внимание на то, что огонь обладает «регулятивной» функцией. Это
мы прослеживаем и в следующем примере: «Все сидевшие вокруг огня насторожились,
стараясь не проронить ни одного слова…» [10,c.387]. “Проронившеся слово” у огня
означает – слово чести и доброго имени, Слово, сказанное у огня (костра) должно в
дальнейшем реализоваться в действие, иначе оно теряет свой статус, также, как
теряет свое место и положение в обществе, герой, сказавший его. Экзистенциально
важную причинно-следственную цепочку, с ключевой культурно-семантической
ячейкой, концептом «огонь» мы можем встретить в следующем фрагменте: «Где
стоят верблюды, там отдыхают их хозяева, а слуги уже развели костер. А разве там, где у
костра собрались десять человек, не найдется горсти рисовой каши и для одиннадцатого?
Эй, кто здесь? Правоверные, отзовитесь!»[9,c.12] или « - Один бы сноп сухого клевера и
несколько лепешек, - шептал всадник,- и тогда мы, проехав еще день, доберемся до зеленых
гор, где найдутся и люди, и дружеская беседа возле костра…» [9,c.318]. Костер (огонь)
здесь представлен как желанная цель путника, как безопасное место, приют для
отдыха души и тела. Еще одно значение концепта «огонь» - «дом». Мы его находим в
примере: «Хан вошел в юрту. Там было тепло. Посредине курился костер из смолистых
корней…» [9,c.16]. Аналогичные по содержанию отрывки в романной трилогии
встречаются часто. Дом, как жизненно важный элемент человеческого
существования, имеет различные формы и виды в зависимости от того, к какой
ментальности он относится. Основа любого дома, вне зависимости от его
местонахождения - это огонь, как в прямом смысле (костер, разжигаемый в середине
шатра, юрты или пещеры в древности и у некоторых кочевых народах), так и в
переносном, в современном истолковании (Ср. «домашний очаг», «домашний уют»,
«домашняя теплота» и т.д.).
Мифологическое пространство, связанное с концептом «огонь» наиболее ярко
представлено в монгольской национальной картине мира. Это связано с языческим и
архаическим мировидением героев: «Субудай-багатур, кряхтя и прихрамывая, подошел
к догоравшему костру. Возле него появились шаманы-один старый, седой, и несколько
молодых. Они ударяли в бубны, звенели погремушками и выли заклинания. Субудай
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смотрел на огонь выпученным глазом и шептал молитву, предохраняющую от отравы,
удара стрелы и злого глаза. Ветер подхватил клубы сизого дыма и окутал ими Субудая,
осыпав искрами. – Счастливый знак!- сказали теснившиеся кругом монголы.- Дым
отгоняет несчастье, священные искры принесут удачу!...» [9,c.396] или «-…проходите
между огнями. Мы обкурим вас священным дымом. Он очистит сердца от злых помыслов,
прогонит черных духов тьмы… Ханы и военачальники проходили медленно,
останавливаясь около восьми жертвенников, сложенных из камней и глины. На них
дымились костры… У входа в шатер двое дозорных поддерживали копьями дверную
занавеску и, наклонившись, наблюдали, чтобы входившие не коснулись ногой священного
порога…» [10,c.418]. Основываясь на текстовых фрагментах мы выделяем следующие
значения концепта «огонь»: огонь (костер) как реализация жизненных ритмов героя
вне зависимости от национального образа мира, которым он окружен: догорающий
костер - старость: «Субудай-багатур, кряхтя и прихрамывая, подошел к догоравшему
костру …» (в монгольской национальной картине мира); разожженный и ярко
пылающий костер - молодость и сила: «…Хаджи Рахим вместе с другими приблизился
к ярко пылавшему костру… У костра на небольшом коврике сидел, подобрав под себя ноги,
худощавый мрачный туркмен (молодой и бесстрашный Кара-Кончар – Х.Н)…Рядом на
коврике лежал прямой меч-кончар…» [9,c.20] (в восточной национальной картине мира);
потухающий или уже потухший костер - смерть или спокойствие: «…прошло много
времени. Костер, в котором лежали с вечера большие жерди, почти совсем догорел.
Последние огоньки перебегали по тлеющим в золе красным углям. Лагерь уснул. Не спал
лишь Торопка… » [10,c.489] (в славянской национальной картине мира) или «…Посредине
хижины, где обычно тлеет костер, потухшие угли покрылись пеплом. Крыша куполом
уходила кверху, кончаясь отверстием для дыма. У стенки на корточках сидели четыре
человека (мертвецы - Х.Н.)…» [9,c.16](в восточной национальной картине мира).
Концепт «огонь», указывая на «немеркнущий свет» в человеке, соотносится с его
душой. Если душа, как огонь, «потухает» то и дух покидает человека и в этот момент
нужно разжечь костер, для его возвращения: «…-Хан тяжело болен! Разжигайте огни!
Пусть всюду горят костры! Пусть молятся и поют шаманы! Джихангира надо согреть –
он уже остывает!...» [10,c.234]. «Подкидывать» что-либо в огонь означает
«поддерживать» его свет и теплоту, также как и не дать душе человека покинуть тело:
«…Она (младшая и самая верная, честная среди всех жен умирающего Бату-Хана –
Х.Н.)…подбросила пучок можжевеловых веток на потухавшие угли маленького костра
посреди юрты. Вспышки огня озарили все красноватым светом…» [10,c.237].
Умирающий герой (Бату-хан-Х.Н.) именно у огня, у потухающего костра, понимает,
кто на самом деле был искренним и верным ему: вся жизнь проходит вереницей
перед глазами, поднятыми к вверху – в отверстие в куполе юрты, из которой выходит
дым от потухающего костра, как душа героя, покидающая тело, но появление у
догорающего костра друзей и верных помощников (Учитель Хаджи Рахим, «аталык»
- Субудай-багатур, единственно любимый брат Орду, лекарь-табиб Дуда Праведный
и провидица Дафни) возвращают силы и «огонь души» героя вновь пылает, а то, что
Юлдуз-Хатун (младшая жена Бату-хана-Х.Н) «…подбросила пучок можжевеловых веток
на потухавшие угли маленького костра посреди юрты…» возвращают героя к жизни.
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«Зеркальное отражение» концепта «огонь» мы находим в его «небесном»
эквиваленте: это заря (зарево, залитое кровью и огнем в контексте концепта
«война»), солнце, Небесный Свет. Обратимся к следующим примерам: «Два дня
войско отдыхало, не разводя костров. Во вторую ночь на небе появился непонятный свет.
Небо багровое, как раскаленные угли, не захотело окутаться мраком, и звезды не
показывались. Казалось, вечерняя заря продолжалась до утренней зари. Шейх-уль-ислам,
сопровождавший войско, объяснил это знамением Аллаха, предсказывающего сияние
великой славы, которая ожидает Хорезм-шаха Мухаммеда…» [9,c.82]. Религиозный
дискурс и коранический код, истолкованный и интерпретированный, как
предзнаменование «Славы и Величия» выраженный сочетанием «Небесный Свет»,
указывает и на пространственные координаты: огонь, костер – на земле, свет и
отблеск его – на небе. Аналогичную картины мы видим и в славянской
национальной картине мира: «…- Ужели пал Владимир? – Да, говорят, сожжен!
Рассказывают, небо три дня было красным!...» [10,c.157]. Новая семантика концепта
«огонь», раскрывается благодаря его вхождению в этновитальное пространство - в
славянскую национальную картину мира. Так, огонь, наделяется дополнительным
признаком – «не захваченный, не порабощенный город, место, страна». Если городэто огонь, то не захваченный город – это «не захваченный огонь», и наоборот,
захваченный и уничтоженный город – это место испепеленное разожженными,
многочисленными кострами. Подчеркивание автором того, что «небо три дня было
красным» скрывает славянскую свяшенно-религиозную цифровую символику (три
дня), а то что «небо было красным» указывает на кровопролитие, на человеческие
жертвы и их души, вознесенные к небу, которое окрасилось в «красный» цвет. В
романной трилогии, в монгольской национальной картине мира, мы встречаем
следующий пример: «Вам было вверено великое счастье, кусок солнца – сын священного
правителя. А как вы сберегли его?...» [10,c.80]. Эта фраза, произнесенная Батыем,
раскрывает контекст: скоропостижная смерть самого младшего сына Чингизова –
Кюльхана и указывает на еще одно дополнительное значение концепта «огонь»: если
великий человек, правитель-это солнце, то его сын – это «кусок солнца»- Небесного
Светила. В то же время горящий огонь-это живой человек, огонь-это душа, смерть
же его – затухание огня или «куска солнца».
Предположение того, что концепт «огонь» находясь в различных дискурсах картинах мира, претерпевает ряд изменений, дополняется и «окрашивается» в
окружающий его национальный Космос, раскрывает новые грани и в его
функционировании. Мысль о том, что концепт «огонь» в исторической трилогии (в
основном в монгольском миромоделировании) представляет собой фрагмент
онтологической концептосферы, подтверждается в следующем отрывке:
«…Темными ночами монголы подолгу сидели на корточках вокруг пылающих костров,
смуглые, неподвижные, уставившись пристальным взглядом в раскаленные докрасна угли, а
за спинами некоторых жались их покорные жены, такие же неподвижные, узкоглазые, с
будто окаменевшими скуластыми лицами…» [10,c.396]. Уточнения автора в виде фраз
«подолгу сидели на корточках вокруг пылающих костров» или «неподвижные,
уставившись пристальным взглядом» указывают на внутренние, психологически
динамичные мыслительные процессы, при внешней их «неподвижности».
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Таким образом, обобщая материал, мы приходим к такому выводу, что
концепту «огонь» в структуре, как национальной, так и индивидуально-авторской
концептосферы, отводится особое место и с его помощью раскрываются ключевые
вопросы, связанные с категорией «текст» на формально-содержательном уровне его
рассмотрения.
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